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ABSTRAKT

Bota që na rrethon është ndërtuar kryesisht nga ne dhe gjithashtu është një pjesë esenciale
që ka ndikim në shëndetin tonë të gjendjes sociale dhe kulturore si komunitet por edhe në
shëndetin psikikë të mendjes dhe ekuilibrit shpirtëror-emocional.
Mënyra se si e interpretojmë këtë është edhe vizuale dhe kështu që edhe forma e jashtme
e një ndërtese ka ndikim tek ne, nga këto formacione gjeometrike dhe mënyra se si
gjeometria pranon dhe e ridrejton dritën në ndërtesë.

Hotelet kanë qenë një ndërtime për strehim që nga kohërat e lashta ku udhëtarët zakonisht
qëndronin në Hane dhe Hostele, por në kohët moderne kemi tipologji të shumta dhe të
ndryshme të hoteleve për rrethana, nevoja dhe kërkesa të nga vet klientët dhe konteksti
ku zhvillohen.

Duke qenë se arkitektura është e rëndësishme për vet vlerat e qytetit, edhe hoteli si
zakonisht është pjesë me ndikim të rëndësishëm në vlerat e vendbanimeve, në të cilët
është e rëndësishme që vizitorët të kenë një përshtypje mikpritëse nga vet ndërtesa e
hotelit, pasi që përfaqëson pjesën kyçe të qytetit ku ndodhet ky projekt (Prishtinën e Re
zona qendrore).

Ky projekt me formën e vet shpreh gjallërinë dhe dinamizmin që Prishtina posedon në
aspektin joformal, por gjithashtu në mënyrë konceptuale përmes formës, shpreh edhe
tendenca të vazhdueshmërisë fraktale apo procese gjenerative kontinuale e të
papërfunduara.
Prishtina në tërësi në kohën e fundit akoma është në proces e sipër për gjenerimin e
vlerave të reja arkitektonike.

I

MIRËNJOHJE
Në finalizim të këtij punimi, dua të shpreh mirënjohjen dhe falënderimet e mia për
personat që më kanë mbështetur duke më ndihmuar për të përmbyllur këtë punim-temë
diplome, ku pa mbështetjen e tyre kjo punë do të ishte e vështirësuar.

Shpreh mirënjohje të veçantë për të gjithë stafin e UBT-së, në veçanti profesorët e
departamentit të Arkitekturës për punën e palodhur dhe njohuritë që kanë transmetuar
tek ne studentët e në veçanti tek unë, duke bërë të mundur rritjen e kapaciteteve tona dhe
të mia, përmirësimin e njohurive dhe zbatimin e tyre në praktikë.

Mirënjohje dhe falënderim të veçantë shprehu për mentorin, profesorin tim : Can. Dr.
Banush Shyqeriu, për kohën, durimin, literaturën, inkurajimin, ndihmën, vëmendjen e
kushtuar, profesionalizmin, mbështetjen e çmuar për gjatë gjithë punës sime dhe
kontributin e tij në finalizimin e punimit tim të diplomës, produkt i shumë orëve
konsultimi, këshillimi, mbështetjeje dhe sugjerimet e tij e kanë bërë këtë rrugëtim më të
lehtë për mua. Faleminderit profesor.

Falënderimi shkon gjithashtu për të gjithë kolegët, miqtë e mi të cilët nuk hezituan në
asnjë moment për bashkëpunim, motivimin dhe inkurajimin e vazhdueshëm që më kanë
dhënë gjatë gjithë kësaj kohe si dhe për interesimin e vazhdueshëm mbi progresin e punës
sime.
Falënderimi më i madh shkon për prindërit e mi të cilët gjithmonë kanë qenë në
mbështetjen time morale dhe financiare që më mundësuan vazhdimin e studimeve dhe
përkrahjen e vazhdueshme që më dhanë në të gjitha qëllimet e mia pozitive dhe kanë qenë
pranë meje për motivimin, inkurajimin dhe mbështetjen që më kanë dhënë në çdo hap të
këtij rrugëtimi, ku pa ndihmën e familjes kjo punë nuk do të kishte qenë e mundur të
realizohej.
Mirënjohje dhe falënderim shpreh gjithashtu edhe ndaj vëllait tim Arjanit për mbështetjen
dhe besimin që ka pasur gjithmonë tek unë. Pra në fund dëshiroj të shprehu dhe përsëris
falënderimin dhe mirënjohjen e thellë për familjen time, së cilës i detyrohem shumë për
fillimin dhe finalizimin me sukses të këtij udhëtimi sa të vështirë aq edhe të bukur.
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FJALORI I TERMAVE

Fractal - Termi fractal rrjedh nga fjala latine 'fractus' që do të thotë 'thyerje' ose e
parregullt.

Modular (-itet) - Është shkalla në të cilën komponentët e një sistemi mund të ndahen dhe
të rikombinohen

Qëndrueshmëri në Aspektin Arkitektural - Minimizimi i ndikimit negativ mjedisor të
ndërtesave me anë të efikasitetit në përdorimin e materialeve, energjisë, hapësirës për
zhvillim dhe ekosistemit në përgjithësi.

Hedonist - Të angazhuar në ndjekjen e kënaqësisë.

Ekspresioni (Arkitektonik)- Shprehja e dukshme e ndërtimit
Parametricizmi – gjenerimi / modelimi kompjuterik ku modeli është në relacion me
parametrat e dhënë.
Konfigurim Hapësinor – ka të bëjë me mënyrën e shfrytëzimit të hapësirave dhe
qarkullimit apo komunikimit.

VIII

HYRJE

Kjo temë do të shtjellon trajtimin e një projektimi të një ndërtesë me tipologji të hotelit,
më specifik hotel të konferencave ku ky objekt është pjesë përbërëse e një projekti më të
madh të përfshirë në një Masterplan të një blloku urban prej 4 ha, ku 1.9 ha është e trajtuar
në detaje si një punë grupore / ekipore, duke zhvilluar një kompleks për banim me
afarizëm të radhitur me hotel i cili është trajtuar si fokus individual i yni, por zhvillimi i
projektit mbështetët në një sintetizim tematik në tërë zhvillimin më të gjerë të bllokut, të
trajtuar nga koleget tjerë të ekipit.

Punimi është projekt real për klient real, duke u bazuar në kërkesat e tyre, kushtet e
komunës dhe planet rregullative urbanistike. Lokacioni i projektit është në Prishtinën e
Re, zona qendër, blloku B-B1, që nga plani rregullativ është e paraparë si zonë mikese,
për banim, afarizëm e aktivitete tjera jo shqetësuese, duke qëndruar afër ndërtesës së re
të Gjykatës dhe e planifikuar që të ketë një park 270 m larg, që do të thotë se projekti
duke qenë i përcaktuar në zonën qendër, apriori ka kapacitet për vlerë dhe mundësi
impakti në zhvillimin urban dhe arkitektural të kësaj zone dhe vet qytetit të Prishtinës.
Gjatë analizave kemi ardhur në përfundim për zhvillimin e një Hoteli me Qendër për
Konferenca, për arsye të pozicionit qendror që zakonisht në shumicën e rasteve përfshin
frekuencë të lartë të aktiviteteve në qytet dhe si rrjedhojë ngritët edhe nevoja e një vendi
për mbajtje të konferencave/ eventeve të ndryshme që zhvillohen në qendër të Prishtinës
së Re, ku gjithashtu ndikojnë pozitivisht në komunitetin dhe evoluimit e tij.

Në aspektin arkitektonik projekti është fokusuar në formësimin e një ndërtimi të
qëndrueshëm hedonist që është një koncept i ri i promovuar së tepërmi nga arkitekti
Bjarke Ingels ku e kundërshton mendimin që dizajni i qëndrueshëm (sustainable design)
gjithmonë duhet të sakrifikoj diçka në projekt (aspekt estetik) në mënyrë që të arrihet
qëndrueshmëria, por me konceptin e dizajnit të qëndrueshëm hedonist vetë fjala hedonist
( hedonistik) nënkupton angazhimin e ndjekjes së kënaqësisë, ku në rastin tonë personat
që banojnë në këtë ndërtesë, shijojnë kënaqen me ndërtesën dhe ambientet e saj pa
kompromis në dizajn, në cilësi hapësinore të projektit ku njëkohësisht duke e ruajtur
qëndrueshmërinë dhe performancen e ndërtesës.

1

2

SHQYRTIMI I LITERATURËS

2.1 Historia e hoteleve
2.1.1 Zhvillimi historik i ndërtesave për mikpritje - hoteleve

Historia e hoteleve është faktorë shumë i rëndësishëm i civilizimeve që ofrojnë mikpritje
të udhëtarëve që kanë nevojë për tu çlodhur apo që janë në udhëtime biznesi.
Grekët zhvilluan banjat termale në fshatra për çlodhje dhe relaksim, më vonë e zbatuan
romakët dhe ata ishin të parët që ndërtuan dhe zhvilluan banjat termale në Angli, Zvicër
dhe në Lindjen e Mesme.

Kemi lloje të ndryshme të zhvillimeve hoteliere, ku ndër to ishin edhe banjat termike të
lartcekura, të cilat ishin përdorur kryesisht për rikuperim, relaksim dhe për strehim të
thjeshtë ku njerëzit ndaleshin në një Han.

Hanet vazhdojnë të bëjë evoluimin e tyre duke u zhvilluar edhe në lloje të ndryshme për
qëllime të ndryshme, ku ato u krijuan sipas urdhrave të manastireve fetarë për
përkujdesjen ndaj udhëtarëve në udhëtimet e tyre fetare, ku gjithashtu ndërtuan edhe
spitale për të trajtuar njerëzit që kishin nevojë për shkak të kushteve atmosferike të
vështira

që

mund

të

kishin

gjatë

udhëtimeve të tyre. Kështu që në ndërkohë
Hanet përfshihen në të gjithë Evropën për
arsye të udhëtimeve të shumta ku me
kalimin

e

kohës

dhe

zhvillimin

e

njerëzimit, ku si shkas primar ka qenë
shtimi i nevojave të vizitorëve.

Në vitet në vijim, Hanet do të shtoheshin
në shkallë dhe me popullaritet më të lartë,
ku ligjet po fillonin të bëheshin si nga
Anglia gjithashtu edhe nga Franca, ku
deklaruan se Hanet kishin nevojë të kishin

Figura 1. Termont House, Boston
(burimi:https://en.wikipedia.org/wiki/Tr
emont_House_(Boston)#/media/File:HI
NTON(1834)_2.375_Tremont_House,_
Boston.jpg )
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regjistra dhe rregullore e tyre dhe në vitet 1800-ta në Revolucionin Industrial, rritja e
hoteleve në qendrat e qyteteve më të rëndësishme të asaj kohe, kështu që në Angli u
stimulua edhe më tepër dhe eventualisht në vitet në vijim ndërtohet hoteli i parë me
hidraulik të brendshëm, gjithashtu në atë kohë derisa inovacionet e tjera, si hapësira e
pritjes - recepcioni dhe dhomat e mbyllura për mysafirët si shembull në hotelin “The
Termont House” në Boston.
“Përderisa kualiteti i hoteleve është avancuar në mënyrë marramendëse përgjatë shumë
shekujve, veçanërisht shërbimet që ofrojnë ato, elementet bazike funksionale qëndrojnë
pothuajse aq të thjeshta dhe të njohura sikurse edhe në kohërat e lashta.” [1]

2.1.2 Hotelet në Kosovë

Hotelet në Kosovë janë pjesë qendrore e integrimit të përgjithshëm arkitektonik dhe
madje veprojnë si pika referimi dhe vendtakimi në përgjigje të popullaritetit dhe ndikimit
të tyre në komunitet edhe pse tani janë ndërhyrë dhe janë degraduar nga intervenimet
joprofesionale në fasadat dhe funksionet e ndërtesave në vetvete.

Një shembull i ndikimit që kanë hotelet në Kosovë është Hoteli Grand, i pozicionuar në
pikën e parë të nisjes së Bulevardit “Nënë Tereza” në Prishtinë.
“Një pozitë e tillë vizionare ka mundësuar që hapësira rreth hotelit “Grand” të
shndërrohet në një hapësirë publike vibrante e cila, në të ardhmen do të duhej të lidhet
me platonë e Pallatit Boro e Ramizi, përmes ‘pasarelës’ mbi rrugën Luan Haradinaj siç
ishte paraparë me projektin e Pallatit.”[2].

Në pozicionin që u ndërtua ky Hotel ishte planifikuar për të pasur një efekt të rëndësishëm
në cilësinë e kësaj hapësire publike definuese në Prishtinë e cila tregon rëndësinë dhe
shkallën e ndikimit që mund të ofrojë kjo tipologji ndërtimi, siç është rasti me shumë
ndërtesa.

3

Një

shembull

tjetër

është

Hotel

Lybeteni në Ferizaj, i cili gjithashtu
është një ndërtesë e realizuar në vitet
1960-ta, ku Modernizmi në Kosovë
ishte dhe ende në një shkallë të
ndërtimeve ikonike, të cila ishin lehtë
të dallueshme për shkak të formës së

Figura 2. Grand Hoteli

tyre origjinale, specifikisht brisoletë ku

(Burimi: Gjinolli, Kabashi, Modernizmi

në fasadë kanë rëndësi të veçantë pasi

Kosovar një abetare e arkitekturës, Prishtinë,

që këto elemente janë të përsëritura

Galeria Kombëtare e Kosovës, 2015)

dhe reduktojnë sasinë e rrezeve të
diellit në fasadë e cila redukton temperaturën në hapësirën e brendshme të ndërtesës,
respektivisht zbutë temperaturën, kështu që në këto hapësira nuk do të ketë nevojë për
kondicionerë.
Brisoletet apo formësimi gjeometrik i ndërtesës kanë ndikim në performancën e vet
ndërtesës pasi që ofron beneficione në kursimin e energjisë elektrike në njësitet e ajrit me
kondicionerë dhe shpenzimin e energjisë në përgjithësi nga kontrolli i ekspozimit të
rrezeve të diellit në ndërtesë.
“Elemente karakteristike për këtë objekt janë brisoletë si strukturë e përhershme për
mbrojtje nga dielli, të cilat përveç funksionit mbrojtës krijojnë dinamikë në fasadën e
objektit me anë të lojës së hijes dhe dritës” [3].

Kjo ndërtesë është rinovuar nga ku
është hequr pjesa e restorantit dhe
pjesa e brisoleve në ndërtesë dhe
gjithçka që ka mbetur është pjesa e
administratës

dhe

dhomave

të

ndërtesës që janë ende në shërbim
edhe në ditët e sotme.

Figura 3. Hotel Lybeteni Foto nga ~1971, 2016
dhe imazh i rikonstruuar i gjendjes origjinale.
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2.2 Qëndrueshmëria Hedoniste
2.2.1 Definicioni i qëndrueshmërisë hedoniste

Termi qëndrueshmëri (Sustainability) në arkitekture nën kupton minimizimi i efekteve
negative që ndërtesa mund të ketë në ambient. Por si definicion universal i zhvillimit dhe
qëndrueshmërisë i dhënë nga UN në vitin 1987 është:
"meeting

the

needs

of

the

present

without

compromising the ability of future generations to
meet their own needs." i cili përfshin tri pikat
kryesore që duhet të merren parasysh gjatë dizajnit :
aspektin ekonomik, social dhe mjedisor.

Termi Hedonist (Hedonistic) si definicion është:
angazhimi i njeriut për të arritur lumturi apo
kënaqësi. Këtë term sot në arkitekturë e përdor

Figura 4. Venn Diagrami i
komponentëve

kryesore

të

qëndrueshmërisë.

arkitekti Bjarke Ingels ku me një kuptim apo
definicion më të detajuar nënkuptojmë që arkitektura si qëllim kryesore e ka për
akomodimin e njerëzve. Në kohën e fundit qëndrueshmëria është pjesë esenciale apo hapi
tjetër që arkitektura duhet ta bëj, por një problem ka qenë se, për të pasur një ndërtesë me
vlera arkitektonike gjithashtu edhe të qëndrueshme (sustainable) duhet të sakrifikohet apo
të behet një kompromis për të arritur qëllimin.
Koncepti apo Filozofia e qëndrueshmërisë hedoniste e kundërshton mendimin duke
shprehur se qëndrueshmëria mund të arrihet në projekt ku ndërtesa mund të posedoj vlera
të larta arkitektonike për atë qytet dhe komunitet të cilin projekti është ndërtuar.

Kemi mënyra të ndryshme të implementimit të tyre, qoftë mënyrë pasive si tek hotel
Lybeteni, që është e përmendur në kapitullin 2.1.2, ku brisoletë e kësaj ndërtese është se
ndikojnë në mbrojtjen e ndërtesës nga rrezatimet e diellit duke lejuar depërtimin e
ndriçimit në sasi apo nivel të kontrolluar.
Shembuj më modern dhe më të avancuar kemi tek projekti i BIG-ut (Bjarke Ingels Group)
Amager Resource Center, që është një fabrikë e mbeturinave ku arkitekti në vend të
ndërtimit të një fabrike të thjesht ai zgjodhi të shndërroj projektin në një kodër ku pjesa e
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sipërme-kulmi përdoret si një pjerrinë për skijim dhe nën pjerrinë është fabrika e bërllokut
ku ata sugjeruan procesin i cili mbeturinat shndërrohen në energji dhe si shtesë për të
ngritur vetëdije në aspekt social si dhe u përkujdesën edhe ndaj ambientit që nivelin e
prodhimit të ndotjes të ambientit të ulin, këtë e arritën me modifikimin e oxhakut që të
liroj unaza të tymit CO2 e prodhuar nga karburanti fosil.

2.2.2 Inxhinieri pa motorë

Nën titullin e "Inxhinierisë pa Motorë",
përpjekja mbetet gjetja e mënyrave të reja
për eliminimin e makinerisë së tepërt në
arkitekture nëpërmjet kapacitetit tonë

Figura 5. Imazh renderuar i projektit

bashkëkohor për llogaritje dhe simulim.

A.R.C (Amager Resource Center).
(Burimi: http://big.dk/#projects-arc )

Në ardhjen e modernizmit, analiza funksionale çoi në zhvillimin e makinave të ndryshme
për të ofruar cilësi të ndryshme në ndërtesa. Për shembull, njerëzit duhej të ishin në
gjendje të shihnin në thellësitë e errëta të ndërtesave, prandaj u projektuan dritat elektrike.
“…Arkitekturë që performon/funksionon në vend se vetëm duket- ndërtesat duken të
ndryshme sepse funksionojnë ndryshe.” [4].

2.3 Gjeometria fractal
2.3.1 Efekti Psikik

Aplikimi i gjeometrisë fraktale në arkitekturë mund të jetë një strategji e shkëlqyer në
dizajnin e ndërtesave të qëndrueshme. Gjeometria fraktale tregon vetë-ngjashmëri në të
gjitha shkallët ku lejojnë arkitektin të shprehë një kuptim kompleks të natyrës që mund të
dëshmohet në shumë ndërtesa të Frank Lloyd Wright. Diferenca e përpjesëtimit të
madhësisë mund të sigurojë një cilësi estetike të ndërtimit.

"Fraktalet e mesit gjithashtu ndikojnë në gjendjen fiziologjike të vëzhguesit, ku truri ka
preferencë për strukturat fraktale dhe ndihet i relaksuar kur rrethohet nga këto." [5].
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Në një artikull të Richard P. Taylor, Branka Spehar, Paul Van Donkelaar dhe Caroline
M. Hagerhall, publikuar nga "Frontiers in neuroscience" hulumtimi është bërë dhe
zhvilluar me pyetjen se a do të kishim perceptimet dhe përgjigjet psikologjike ndaj
gjeometrisë farktale (Jackson Pollock's Fraktalet në mënyrë specifike në artikull).

Një sërë testesh u bënë dhe zhvilluan duke e përcjellë
shikimin-ndjekjen e syrit, preferencën vizuale dhe ku
ata përdorën ndjekjen e syve, preferencat vizuale dhe
teknikat e matjes EEG. Gjenerim me kompjuter të
siluetave fraktale të paraqitura në figurën 6 që u
përzgjodhën me vlerat D prej 1.14, 1.32,1.51 dhe
1.70 (duke shkuar nga AD në imazhin në figurën 6).

Figura 6. Siluetat fraktale të

Imazhet fraktale janë parë për 1 minutë me intervale

përdorur në studimin EGG.

30 sec., për të siguruar që një relaksim efekti mund të

(Burimi:

ndodhë në subjektin ku gjysma e subjekteve shikuan

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/p

stimulimin me rritje të dimensionit fraktal dhe tjetri

mc/articles/PMC3124832/

me ulje të dimensionit fraktal.

Figure10)

,

Kishte përgjigje të ndryshme ndaj vlerave të
ndryshme të D-së, ku 1.32 nxori ndryshimet apo reagimet trunore më të mëdha, kjo tregon
efektet e këtyre imazheve vizuale në pjesë të ndryshme të trurit nga perceptimi vizual.

2.3.2 Vetë-ngjashmëri (Self-similarity)

Simetria është në natyrë por kur observohet në afërsi ne shohim një laramani komplekse,
për shembull njerëzit nuk kanë të gjithë të njëjtën formë e madhësi dhe gjithashtu edhe të
gjithë lisat nuk janë të njëjtë, ku për këtë arsye është zhvilluar një koncept i ri i simetrisë
për të kuptuar më mirë diversitetin në natyrë, kur një formë e vogël ka proporcione të
njëjta si pjesa e saj më e madhe, por do të ndryshonte vetëm në përpjesë ndërsa ruan një
pamje të ngjashme, forma të vetë-ngjashme u paraqitën së pari në The Fractal Geometry
of Nature nga Benoit Mandelbrot në vitin 1977.
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Prerja e Artë dhe shkalla e vetë-ngjashmërisë, kanë qenë një mjet i dobishëm për
arkitektët që i përdoren në shumë ndërtesa të njohura si Partenoni në Greqi. Prerja e Artë
krijon spirale të drejtkëndësheve, të cilën në mënyrë kaskadë veprojnë në proporcion të
vetë-ngjashmërisë që ka ndikim edhe tek ne, sikurse edhe ne që kemi evoluar gjithashtu
në këtë natyrë.

2.3.3 Gjeometria fraktale në arkitekturë

Përbërja arkitektonike merret
me

forma

interesante

nga

pikëpamjet e largëta deri në
afërsi. I njohur si koncepti
fraktal, progresi natyror shfaqë
formën e vetë-ngjashmërisë
nga përpjesëtimi shkallëzues i
madh në të vogël, ajo që mund
të përdoret si një mjet për
projektimin e ndërtesave ku
vëmendja

e

Figura 7. Frank Lloyd Wright, Imperial Hotel, Japan
(Burimi:https://upload.wikimedia.org/wikipedia/co
mmons/2/25/ImperialHotelFacade.jpg )

vëzhguesit

gjithmonë tërhiqet, gjë që ka
më shumë gjasa se pse ndërtesat më moderne "Dështuan" për shkak të mungesës së
progresit të ndërtesës nga larg deri tek detajet e vogla deri afër.

Progresi mund të konsistojë si progresion i strukturës, si dhe një progresion i formës në
fasadat e ndërtesave ku të dyja metodat shfaqin formën e vetë-ngjashmërisë së brendshme
nëse ajo është vetë-ngjashmëri ose cilësia e materialit, një shembull i mirë dhe i natyrshëm
është koncepti fractal në ndërtesat e Frank Lloyd Wright- it, hoteli perandorake në
Shangai ku ai zbatoi të dy progreset e formës dhe cilësisë në fasadën e ndërtesës.
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2.3.4 The Siepinski Gasket

Formati i formës Siepinski Gasket të fractal gjeometrisë përbëhet nga heqja e një
trekëndëshi nga qendra brenda të njëjtit trekëndësh barabrinjës dhe vazhdimisht duke bërë
kështu që do të rezultonte në një "piramidë të trekëndëshave një lloj gridësh, kjo u
demonstrua së pari nga matematikani polak Waclaw Siepinski në 1919.
Kjo mund të zbatohet në arkitekturë përmes zbritjes të përpjesëtimeve të ndryshme të të
njëjtës formë (vetë-ngjashmëri) në pjesën e jashtme të ndërtesës ose në detalizimin e
hapjeve.

Figura 8. The Siepinski Gasket fractal triangle formation set. (Burimi: Carl Bovil,
Fractal Geometry in Architecture Design, Birkhiiuser Boston, 1996, fq.10).
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3

NDËRTESË HOTELIERE E QËNDRUESHME ME VLERA TË

LARTA ARKITEKTONIKE NË PRISHTINËN E RE
Vendndodhja ku është planifikuar ndërtesa e hotelit, siç është lartcekur në hyrje, është në
Prishtina e Re, zona qendër, e cila është pjesa qendrore e zhvillimit të ri që do të ndërtohet
dhe ka një rëndësi të konsiderueshme pasi ka shumë të ngjarë të jetë një zonë shumë e
frekuentuar, duke pasur parasysh këtë, çdo propozim që bëjmë duhet të vendosë ndjenjën
e përgjithshme të zonës së re urbane dhe të jetë një shembull pozitiv se si duhet të
projektohet zona në një mënyrë ku ndërtesat t'i përgjigjen kontekstit të saj ku në të njëjtën
kohë të ndikojnë në të. Krijimi i hapësirave publike me cilësi të reja për të krijuar një
ndjenjë të komunitetit që është një nga gjërat që diskutuam, ishte me të vërtetë e
rëndësishme për projektin.

Krijimi i një ndjenjë të komunitetit dhe vendosja i këtij sistemi të zonës duke përcaktuar
se si dhe ku do të jenë pjesë e rëndësishme si për shembull vend takimi, sheshi,
vegjetacioni dhe planifikimi i arkitekturës për t'u përshtatur për këto fusha dhe integrimi
i tyre është një sfidë.

Duke parë se do të ketë një trafik të lartë njerëzish dhe aktivitetesh në qytet, ne pamë
nevojën për të bërë një hotel për të akomoduar, përshtatur nevojat e njerëzve nëse ato janë
turistë me pushime, njerëz në udhëtime biznesi apo konferenca. Ne vendosëm të bëjmë
një hotel me salla konferencash për të plotësuar këto nevoja të mundshme që zona ka
shumë të nevojë që të ketë.
Gjatë viteve të fundit, gjithashtu edhe hotelet në Kosovë si dhe shumica e ndërtesave të
ndërtuara gjatë viteve të fundit nuk janë të dizajnuara mirë dhe studiuar me kujdes ku
shumica e tyre janë thjesht plane të përsëritura duke mos respektuar plotësisht kontekstin
e tyre përkatësisht duke rezultuar në ndërtesa dhe hapësira joefikase dhe të këqija, prandaj
kjo është një arsye nga shumë të tjera pse të kemi një ndërtesë me karakteristika të
qëndrueshmërisë dhe hapësira të hapura dhe të mbyllura me cilësi, me një artikulim
interesant ndërtimi interaktiv që do të rriste edhe estetikën dhe karakterin e qytetit është
ajo që nevojitet për momentin, por sfida mbetet për të projektuar një ndërtesë të tillë në
rrethana aktuale
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4

METODOLOGJIA
4.1 Parametricizmi
4.1.1 Parametricizmi si mjet punës

Parametricizmi në arkitekturë është mjet i fuqishëm për dizajnin e lirshëm si proces
dizajni ku në program softuerik jepen parametrat dhe softueri me gjenerim modelesh të
llojllojshëm sipas parametrave të dhënë, ndihmon në reduktimin në kohë të modelimit të
ndërtesës por edhe në formësimin e saj me saktësi të lart.

Parametricizmin e kemi përdorur si mjet për modelimin e rasterit apo rrjetit të moduleve
të fasadës duke u bazuar në proporcione dhe gjeometri fraktale (që do të shtjellohet në
vijim më në detale) ku gjithçka ka qenë e cekur dhe e ndarë në parametra të ndryshme
duke qenë numri i ndarjeve, lartësia, gjerësia apo edhe thellësia e moduleve, që na
mundësoj modelim të lirshëm.

Këto forma gjeometrike janë të përpunuar në programin GrassHopper përmes Rhino ku
kemi bërë modele të llojllojshme si opsione për fazën e mëtutjeshëm që është bërë për
definim të formës së hotelit.

Figura 9. Definicioni parametrat të përdorur për aranzhim volumetrik të fasadës së hotelit.
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4.1.2 Racionalizim dhe optimizimi me galapaos

Pas përcaktimit të formës 3D të fasadës të objektit ku është e ndarë në module në të cilat
janë të tërhequra në nivele të ndryshme duke reaguar ndaj trajektores së diellit dhe
akustikes prodhuar nga rruga, në program është paraqitur si një vijë e lakuar (curve) ku
moduli më i afërt është tërhequr vetëm 50cm kurse moduli me i largët deri në 200cm.
Me keto volume të definuar na mbetet të optimizojmë “valët” e formës për performancë
më të lartë duke përdorur galapagos dhe në të e përsërisim një parametër kur programi
do të alternoj disa variante deri sa të arrihet forma më e përshtatshme për parametrat e
dhënë në “galapagos solver”.

Figura 10. Optimizimi & racionalizimi i Moduleve në rreshta me Galapagos Solver
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4.2 –Gjeometria Fraktale si mjet definues për formë dhe perforimet
4.2.1-Definimi i formës me gjeometri fraktale

Rasteri apo rrjeti i definuar i moduleve që e përbejnë objektin janë të definuar me
parametra të cilët japin dimensionet e këtyre moduleve që janë përdorur si modul për
organizim duke e ndarë objektin në tërësi në module me fleksibilitet por në katet e epërme
reprezentojnë dhe tregojnë numrin e dhomave në të cilin janë të dizajnuara në mënyrë
specifike që t’i akomodojnë mysafirët që vijnë në hotel.
Njëkohësisht reprezentojnë diversitetin dhe ndryshimet e vogla në gjerësi the gjatësi, dhe
nëse i shikojmë nga lart konturat të cilat janë të prodhuar kemi diçka të tillë si në figurën
më poshtë.

Figura 11. Shpërndarja fraktale në gjerësi dhe gjatësi në renditje të Moduleve të dhomave

4.2.2- Variacioni në perforime

Në fasadë / mbështjellës të ndërtesës disa nga etazhet e bodrumeve që janë të ekspozuara
mbi tokë janë të perforuara në fasadë duke zvogëluar në madhësi me përpjesëtim duke
vazhduar në katet e sipërme deri në një pikë ku zhduken tërësisht. Këto perforime
veprojnë si vakum/ ventilim në etazhet e parkingut kur ato filtrojnë ajrin e ndotur e
prodhuar nga veturat brenda.
Perforimet kanë edhe një funksion estetik duke përdorur principin e vete-ngjashmërisë
(self-similarity) ku madhësia ndryshon në mënyrë graduale tek etazhet e epërme dhe gjate
natës ky efekt vërehet më mirë dhe është i theksuar për arsye se ndriçimi i brendshëm nga
atriumi dhe disa hapësira tjerë depërton nëpërmjet vrimave/perforimeve duke krijuar një
dinamizëm mjaft interesantë në fasadë.

13

Mënyra se si kemi arritur t’i bëjmë performimet është duke dhënë parametra në
Grasshopper ku na lejon të kontrollojmë dhe manipulojmë formën e hapjes (të cilën e
kemi cekur drejtkëndësh), madhësinë e hapjes, numrin e hapjeve dhe hapësirën mes tyre
duke përdorur këtë definicion në Grasshopper.

Figura 12. Definicioni për perforime në fasadë.
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5

KONCEPTUALIZIMI
5.1 Analizat e lokacionit

Si pjesë e procesit të dizajnit, hapi i parë ishte mbledhja e të dhënave kontekstuale me
qëllim që të përgjigjeshin me vendimet më të informuara të projektimit që do të çonin në
formësimin volumetrik të Masterplanit, por edhe në artikulimet e detajuara arkitektonike
të hoteleve se si reagon ndaj kontekstit.

Blloku urban në zonën Prishtina e Re, ka destinim me funksion të përzier - kryesisht
banim, afarizëm jo shqetësues në përdhesë, si dhe me indekse të përcaktuar si në vijim :
ISHP – banim është 0.3, kurse për afarizëm 0.4, ISN – Parkim nëntokësorë është 0.6,
ISGJ – Gjelbërimi 0.4 dhe ISPN – Ndërrueshmërisë është 3.0.
Sipas Planit Rregullativ Urban (PRRU) është kërkuar që ndërtimet me qenë të
pozicionuara apo të shtrira përgjatë kufirit të parcelës dhe që të ketë qasje të rezervuar me
një gjerësi minimale prej 7 metrave për raste emergjente ku kjo qasje do të jetë e rezervuar
në çdo 50 metra
.
Këtu në figurën 13 kemi një diagram që tregon vegjetacionin e zonës, ku shohim se zonat
buferike

janë

një

brez

i

vazhdueshëm vegjetacioni përgjatë
hapësirës së blloqeve dhe ndoshta do
të kishte nevojë për më shumë
vegjetacion në pjesën e brendshme
të sipërfaqes dhe gjithashtu është
planifikuar një park me 270 metra në
lindje nga lokacioni.
Figura 13. Diagram Analitik- Vegjetacioni.
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Në figurën 14 tregojmë rrymat e ajrit
në vend, drejtimin / orientimin e tyre
dhe intensitetin e tyre, ku mesatarja
është 68h / vit nga të dy drejtimet, në
veri dhe jug.

Figura 14. Diagram Analitik- Erërat.

Këtu në figurën 15 kemi dy diagrame të cilën tregojnë qarkullimin e automjeteve e cila
përbëhet nga rrugët kryesore (të Kuqe) dhe të mesme (Purpurtë) si dhe trotuaret (të Kaltër)
në zonën e cila është shënuar me ngjyrë blu.

Figura 15. Diagram Analitik - Rrugët Primar, sekondar dhe trotuaret.
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Në figurën 16 ky diagram tregon përqindjen
e pjerrësisë në të, ku kjo na jep një tregues
se si ndërtimi mund të jepet në drejtim të
niveleve të hyrjes dhe ndoshta rampa ose
shkallët për shkak të ndryshimit të
topografisë në të gjithë vendin.

Figura 16. Diagram Analitik - Ramjet.

Figura 17 është një paraqitje e ndotjes nga
zhurma rreth zonës, kryesisht do të përbëhej
nga zhurma e prodhuar nga trafiku /
qarkullimi

i

automjeteve

nga

rrugët

kryesore edhe pse zona buferë / tampon ka
për të minimizuar efektet që ende duhet të
japin llogari për zhurmën e krijuar nga ajo
zonë e përgjithshme.
Figura 17. Diagram Analitik - Ndotja
Akustike.

Këtu në figurën e 18 është paraqitur
trajektorja e diellit nga lindja e diellit deri në
perëndim, sipas pozicionit të vendit dhe
orientimit. Ky diagram është përdorur për
orientimin e duhur të funksioneve në
projekt.

Figura 18. Diagram Analitik- Trajektorja
e Diellit.
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5.2 Gjenerimi i Masterplanit

Sekuencat në vazhdim të diagrameve do të tregojnë formën e përvijimit të Masterplanit
të përgjithshëm për zonën 4 ha, e cila do të paraqesë arsyetimin pas përfundimit të
vendimeve të dizajnëve dhe si konteksti ndikoi në formën dhe paraqitjen e përgjithshme
të vëllimit.

Këtu në figurën 19 trajtohet Lokacioni
“Prishtina e Re - pjesa qendrore” 4 ha
masterplan

dhe 1.9ha

për trajtim urb-

arkitektural. Volumi i shtrirjes së ndërtimit
duhet të kaloj rreth vijës ndërtimore sipas
Planit Rregullues.

Figura

19.

Diagram-

Gjenerimi

i

Masterplanit - diagrami formësues 1.
Në këtë figurë (fig. 20) është e paraqitur
procesi i Subtraktiv i volumit për mundësinë
e qasjes në pjesën e brendshme të komplekst.

Figura

20.

Diagram-

Gjenerimi

Masterplanit - diagrami formësues 2.

18

i

Këtu në figurën 21 kemi paraqitur thurjen e
shtrirjes

për

përbashkëta

krijimin
ndërmjet

e

hapësirave

komuniteteve

të
në

kompleks për shfrytëzim rekreacioni.

Figura 21. Diagram - Gjenerimi i
Masterplanit diagrami formësues 3.
Në figurën 22 kemi paraqitur tarracimin e
volumit sipas topografisë të lokacionit dhe
ndikimeve vizuale të kontekstit dhe kushteve
urbane që përfshin numrin e etazheve të
lejuara.

Figura 22. Diagram - Gjenerimi i
Masterplanit - diagrami formësues 4.
Këtu në figurën 23 është theksuar me ngjyrë
të kuqe është volumi në të cilën forma e
detajuar e hotelit do të trajtohet dhe shtjellohet
në vijim

Figura 23. Diagram - Gjenerimi i
Masterplanit - diagrami formësues 5.
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Në figurën 24 kemi paraqitur Masterplanin të definuar pas trajtimit të hotelit dhe
kompleksit ku vërehet definimi i volumeve të hotelit dhe kompleksit të parcelës të cilën
kemi për të trajtuar, qasjet në hyrje të hotelit dhe në parking nëntokësor dhe gjithashtu
niveli i vegjetacionit të implementuar në tërë lokacionin.

Figura 24. Diagram - Gjenerimi i Masterplanit - diagrami formësues 6.
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5.3 Gjenerimi formës së hotelit

Diagramet në vijim prezantojnë procesin gjenerues mbi mënyrën e formësimit të
gjeometrisë përfundimtare të hotelit dhe arsyetimet që qëndrojnë pas projektimeve të bëra
aty ku ato janë gjithashtu rezultat jo vetëm i reagimeve ndaj kontekstit por edhe
ndërthuren me konceptet e përmendura më sipër në pjesën e shkruar të kësaj teme si
zbatimi i gjeometrisë fraktale të trajtuar në kapitullin 2 (dy) ku është shqyrtuar literatura.

Figura 25. Diagram - Gjenerimi i formës së Hotelit 1.

Në diagramin e parë e kemi cekur krijimin e një rrjeti /rasterit si mjet organizues në
mënyrë modulare ku fitojmë ndarje të “zonave” në të cilën kemi fleksibilitet në
organizim, meqenëse distanca mes ndarjeve në maksimum dhe në përgjithësi është 8 m
(Fig. 25)
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Figura 26. Diagram - Gjenerimi i formës së Hotelit 2.
Alternimi i moduleve në proporcion 1.618, për fleksibilitet në zgjerim dhe bashkim të
moduleve ku në katet e epërme të gjitha modulet janë dhoma të mysafireve ku numri i
dhomave apo numri i banoreve pothuajse shfaqet në fasadë dhe kemi një kuptim të qartë
të tipologjisë së ndërtesës (Fig. 26)

Figura 27. Diagram - Gjenerimi i formës së Hotelit 3.
Reagimi ndaj ndotjes akustike krijuar nga qarkullimi i veturave në rrugë duke i
substraktuar modulet në distancë nga 50cm-150cm për difuzionin e valëve të zërit ku
intensiteti i valëve zvogëlohet në nivel drastik nga “xhepat” krijuar në mes të moduleve
(Fig. 27)
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Figura 28. Diagram - Gjenerimi i formës së Hotelit 4.
Zgjerimi gradual në kënd të hotelit për krijimin e hyrjes kryesore dhe hapje frontale për
ndriçim natyral që depërton nëpërmjet atriumit (Fig. 28)

Figura 29. Diagram - Gjenerimi i formës së Hotelit 5.

Krijimi i hapjes së atriumit nga pjesa e sipërme për ndriçim natyral në pjesën qendrore të
hotelit në të gjithë etazhet ku lidhet me hapjen frontale në kënd të hotelit për sigurim të
ndriçimit maksimal (Fig. 29).
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Figura 30. Diagram - Gjenerimi i formës së Hotelit 6.

Me ketë diagram tregojmë qëndrimin e Hotelit në raport me kontekstin, shtesa e
vegjetacionit dhe platforma në parter të pozicionuar tek daljet emergjente (Fig. 30).

5.4 Ndriçimi

Dritë është një komponent shumë i rëndësishëm për arkitekturën për faktin se përdoret
për të krijuar atmosferën e një hapësire, racionalizmi i shpërndarë për të ruajtur energjinë
nga shfrytëzimi. Mënyra se si vendosëm të shpërndajmë dritën ishte krijimi i atriumit në
qendër të hotelit ku është lobi dhe pritja, edhe këndi i hotelit është i gjithë sipërfaqe nga
qelqi që lejon dritën, kështu që kemi këtë sasi të bollshme të dritës natyrale të shpërndarë
në mënyrë të barabartë përgjatë secilit nivel ku edhe keni hyrë në hotel ju keni dritë që
vjen nga prapa jush dhe nga lart ku gjithçka është e ndriçuar/ndezur dhe gjithashtu do të
ketë këto rreze drite të depërtuara nga perforimet në panele në nivelet e para dhe e gjithë
kjo është përdorë për të krijuar një atmosferë të zonës së hyrjes për mysafirin ku hapi i
parë i hyrjes në ndërtesë kemi një efekt apo ndjenje të kompresimit ose të kufizuara nga
tavani dhe kalimi në hollin ku zbatohet efekti i zgjerimit dhe nuk ka pengesa mbi
vëzhguesin, kështu që duke lënë një përshtypje të krijimit të një atmosfere për të ftuarit
dhe stafin në ndërtesë.
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Figura 31. Diagram skematik - ndriçimi natyral prerja A-A & B-B

Në korridoret e niveleve të dhomave për të
pasur ndriçim natyral në seksionet e mesme,
është përvesuar një modul duke e lënë atë si
hapësirë të hapur rekreative gjatë ditës në
korridor dhe në të njëjtën kohë

këto

hapësira mund të përdorën si pikë takimi,
për shembull grupet apo ekipet mund të
takoheshin dhe diskutonin detajet para një

Figura

prezantimi që ata duhet të bënin.

Ndriçimi natyral në kate.

32.

Diagram

Skematik

-

5.5 Struktura

Struktura në këtë projekt është e përbërë nga një sistem skeletor ku aksi maksimal është
8m me shtylla 25x25 në etazhe mbi tokë dhe 50x50 nën tokë.

Figura 33. Diagram Skematik - Struktura

Trajtimi i strukturës tek atriumi është i trajtuar me konceptin që vetë struktura të
artikulohet në arkitekturë ku vërehen vizualisht forcat vepruese në strukturë,
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“ where the force flows, the
material goes” prof. Banush
Shyqeriu
Në atrium kemi strukturën e
sistemit diagrid në të cilën
ngarkesat janë të përcjella në
mënyrë

diagonale

nëpërmjet

elementeve metalike të cilat
kanë prerje tërthore d=18cm në
pjesën e epërme dhe në 25cm në
3 etazhet e parë dhe në tërësi
janë të pozicionuara në formë
trekëndëshi ku shufra/ lidhja
horizontale
distancën

nuk
4.7

tejkalon
m

përveç

elementeve që janë në përdhesë

Figura 35. Imazh i renderuar duke shfaqur
strukturën e atriumit në perspektiv.

ku distanca maksimale mes tyre
është 12m.

Figura 34. Struktura e paraqitur në thellësi nëpërmjet prerjes tërthore.
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5.6 Ekspresioni & Materializimi

Materiali i ndërtesës është beton,
por panelet që përbëjnë fasadën
janë panelet prej pëlhure xhami
PTFE me korniza alumini. Panelet
janë përdorur për të shpërndarë
rrezet e dritës nga dielli kështu që
nuk ka ndonjë mbinxehje në
dhomat

dhe

hapësirat

e

mysafirëve për të kursyer koston e
energjisë

në

klimatizim.

Funksioni tjetër i paneleve është
zvogëlimi

i

transmetimit

Figura 36. Imazh i renderuar-Aksonometri
eksploduar i fasadës

të

jashtëm të zhurmës për shkak të
uljes së reverbimit të materialit
dhe për këtë rezulton një mjedis
më komod të dhomës.
Tejdukshmëria e paneleve lejon
vizitorët të vlerësojnë pikëpamjet,

Figura 37. Diagram Skematik- Masa

dhe nëse lind nevoja ata gjithnjë
mund t'i hapin ato duke i rrëshqitur horizontalisht, por nga jashtë për shkak të distancës
nga niveli i tokës, është e vështirë të shohësh diçka prapa paneleve ku në një pikëpamje
arkitektonike tregon masën e ndërtesës që shpreh një ekspresion stabil dhe monumental
gjatë ditës.

Gjatë natës bëhet i gjallë nga dritat e brendshme të ndërtesës, në pjesën e jashtme i bënë
dhomat të duken si kuti me ngjyra të ndezura ku gjithnjë ndryshojnë, të cilat japin këtë
dinamikë në fasadë që tregon informacionin rreth asaj se sa të zënë janë në hotel dhe
gjithashtu siguron dritë në rrugë gjatë natës.
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Figura 38. Imazh i interpeluar i eksterierit gjatë ditës dhe natës.

5.6 Konfigurimi Hapësinor

Konfigurimi hapësinor i hoteleve është i rëndësishëm për arsye të mënyrës se si
funksionon qarkullimi për rastet emergjente, mënyrën se si vizitorët arrijnë në dhomat e
tyre dhe hapësira të tjera në hotel. Mënyra se si mysafirët qarkullojnë në hotelit duhet të
ketë qasshmëri të duhur, ku të gjitha shërbimet e kërkuara janë të përcaktuara në mënyrë
sekuenciale nga momenti i hyrjes së mysafirit në hotel ata duhet të kenë një kuptim të
qartë se ku janë dhe ku ata duan të shkojnë, të jetë në gjendje për të gjetur ashensorë,
shkallët, sallën e pritjes dhe restorantin. Kur të hyni në hotel pranë tavolinës së pritjesrecepcioni ka shkallë që lidhin katin përdhesë me katin e parë, arsyeja për të bërë këtë
është për shkak se restoranti duhet të ketë dy kate për t'u përshtatur për njerëzit që dalin
nga sallat e konferencave të ndryshme. Gjithashtu kemi vendosur një fitnes në katin e
parë kështu që ne mund të rezervojmë pjesën tjetër të kateve për dhoma.
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Planet e kateve janë të dizajnuara në mënyrë simetrike, ku do të ishte e lehtë të kuptohet
shtrirja e ndërtesës dhe gjithashtu krijimi i një ekuilibri në të gjithë ndërtesën.
Për shkak të pozicioneve të ndryshme të moduleve në korridor e kemi këtë kaskadë
fragmentesh ose paraqitjen sekuenciale, kështu që kur mysafiri të ecë nëpër korridor ky
çrregullim thyen atë ndjenjë monotone të ecjes nëpër korridore të gjata, për të ndihmuar
me të ka ulëse dhe vegjetacion në të gjithë ndërtesën për t'i dhënë mundësitë më të mëdha
për njerëzit për të bashkëvepruar dhe gjithashtu për t'i dhënë hapësirës atmosferë.

Figura 39. Diagramet Skematike- Qarkullimi, Zonimi & Simetria ne etazhe.
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5.8 Interpretim ideor i projektit
5.8.1 Situacionet

Figura 40. Situacioni i Gjërë

Figura 41. Situacioni i Ngushtë
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5.8.2 Planimetrit

Figura 42. Planimetri- Bodrumi -2

Figura 43. Planimetri- Bodrumi -1
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Figura 44. Planimetri- Përdhesa

Figura 45. Planimetri- Kati 1
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Figura 46. Planimetri- Kati 3

Figura 47. Planimetri- Kati 4
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Figura 48. Planimetri- Kati 5

Figura 49. Planimetri- Kati 6
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Figura 50. Planimetri- Kati 7

Figura 51. Planimetri- Kati 8
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Figura 52. Planimetri- Kati 9
5.8.3 Prerjet

Figura 53. Prerjet- Diagram Kromatik i Programit në Prerje
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Figura 54. Prerjet- Prerja A-A

Figura 55. Prerjet- Prerja B-B
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5.8.4 Fasadat

Figura 56. Fasada Jugore

Figura 57. Fasada Perëndimore

38

Figura 58. Fasada Verior

Figura 59. Fasada Lindore
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5.8.5 Imazhet e Renderuar

Figura 60. Imazh i Renderuar- Eksterior- Ditë

Figura 61. Imazh i Renderuar- Eksterior- Natë
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7

EPILOGU

Përfundimisht, reagimi ndaj kontekstit shprehet në të gjithë formën e hotelit, duke vepruar
si një valë dinamike dhe duke ndryshuar nga çdo ditë në çdo natë së bashku me qytetin
ku shpreh një ndjenjë stabiliteti gjatë gjithë evoluimit të saj dhe shpreh një qëndrim
monumental në vendndodhje. Bashkimi i moduleve si një përbërje e tërë formës
përfaqëson komunitetin në të cilin ndërtesa duhet të shërbejë po aq sa për mysafiret e atij
qyteti duke krijuar hapësira kualitative rreth tij dhe brenda vetë ndërtesës. Që nga
momenti që të hyni në ndërtesë dhe në momentin kur e lini atë – dilni - mbështjellja e
dritës në hapësirë dhe kompleksiteti i një forme që rrjedh nga një operacion i thjeshtë, si
dhe mënyra se si ato ndërthuren, do t'ju lërë me një ndjenjë të papërshkrueshme.
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ANEKS

Figura 62. Skicat- 1
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Figura 63. Skicat- 2
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